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Box 1: Papers

Pella, Iowa, 17
M

1896

F LeCocq Sr

Waande broeder Frans en familie. Uwe hartelijke brief van 9 July hebben wij in den besten welstand
mogen ontvangen ik had hem al lang willen beantwoorden maar het gaat mij net als U want nu ik al de
jongens weer te huis beb en geen andere vrouwelijke hulp als mijn meisje kunt gij wel denken dat er wat
te doen valt om de boel zoo wat in het evenwigt te houden. Hoewel ik tog blij ben dat ik hun nog heb
want men heeft in de tegenwoordige tijd meer met jonge menschen op als met oude en met mijn
doofheid heb ik hun noodig. Mijn oudste zoon Jan is ook bij die Cyclone in Bondurant geweest. Zij waren
alle in huis toen het weder losbrak en het huis 20 of 25 voet van de fondation schoof zonder dat iemend
eenig letsel bekwam en de bewarende hand des Heeren is hier in wel op te merken. Tewijl er tog zoo
veele van onze familie in de plaastje waren en er tog 20 of 25 gedood werden, want ook de Schuur en
kleine gebouwen bij het huis door Jan in was is tot splinters gewaaid en 2 paarden en nog ander vee
gedood. En het viel mij dadelijk in dat niet tegenstaande onze familie nog al verspreid woont niemand
tot dus verre eenig letsel bekomen heeft en het woord van David word hier weer bevestigd. Ik ben jarig
geweest ook oud geworden en heb nog nooit de regtvaardige verlaten gezien of zijn zaad zoekende
brood. En ons oog in alle wederwaardigheden des levens op de Heere gevestigd te houden is de beste
en veiligsthe weg op onze Pelgrimstog naar de eeuwigheid. De jongens zijn nu druk aan het Cigaren
maken nam. Jan en Charley. Kobus is nog bij Broeder Dorus. Die ik vanmiddag nog gesproken heb en mij
vroeg of ik nog wel brieven kreeg uit Dakota. Dus hij schijnt dan tog nog om je lui te denken.
De financielen toestand is voor mij ook erg drukkend en daar ik de jongens nu het zoo uitloopt tabak
moet koopen dat ze werken kunnen zoo zou je me een groot plezier doen als je me eens wat zenden
kond. Ik wil niet graag bij een ander gaan leenen als ik het helpen kan want het is hier ook een toer om
colectes te maken en met die bankroeten in de oostelijke staten doet de [unclear] over het algemeen
veel kwaad. Ik moet maar op de statements die Charley met op de drukkerij werken verdient heeft
schrijven. Hij kon geen geld krijgen en zoo gaat het algemeen. Gij hebt wel gelezen dat ongeluk van de
botsing der treinen tegen elkander in ons naburig Leighton daar is Jan van mij ook bij geweest des
nachts en de volgende dag om te helpen. Hij zegt het was een akelig gezigt. Ik kan goed merken dat ik
ouder word want ik kan mijn gedachtes lang zoo goed niet bij elkaar houden als vroeger. En zou ook wel
naar een restiger leven verlangen want als ik zoo om mij heen zie en de bewegingen en beweringen over
de gehele wereld naga dan geloof ik dat sHeeren komst op de wolken de Hemels met [unclear] nadert.
Ik kan mij niet begrijpen dat nog zelfs Predikanten met het idee behebt zijn om door evangeliseering en
hervorming de wereld beter te maken. Neen Neen want het word niet tegenstaande al die
hervormingen enz enz niet beter maar wel erger Ongeloof en twijfelzucht gaan hand aan hand. De
bestaande magten moeten weg. Ook geen God meer, weg met die banden. O wat een groot voorregt is
het voor ons broeder dat wij verwaardigt mogen worden om het te zien. En zoo doende verlangende te
zijn naar de verschijning van onzen dierbaren Heer en zaligmaker Jesus. En als ik zoo des avonds alleen
zit krijg ik soms zoon soort van heimwee achtig gevoel om uit deze wereld verlost te worden en met de
heere en onze dierbare afgestorvene bloed banden hereenigd te worden. Dat heeft mij weer gedrongen
om een gedigt te schrijven getiteld S Christens Heimwee naar het Hemels Vaderland. Ik ben er pas mede
begonnen maar wat ik heb zend ik u hier als ik het geheel klaar heb zal ik het naderhand je in zijn geheel
zenden.

Des Christens Heimwee naar het Hemelsche vaderland

Hoe lang zal deze reis nog duren
Op mijne aardsche Pelgrimstogt
Hoe veele smartelijke uren
Die ik vergeefsch naar reste zogt

Mijn hart verlangd in mijn boezem
Naar Jesus mijne Heer en God
Ik ben vermoeid van ’S Werelds droezem
Die steeds met God en Godsdienst spot

Hoe heigt mijn ziel met steek verlangen
Naar d’eindpaal van mijn Pelrimsreis
Om deze Wereld te vervangen
Met S Hemelsch heerlijk Paradijs

Daar zal ik dan mijn Heiland vinden
Die met zijn dierbaar offer bloed
Voor mij en mijne dierbare vrinden
Op’t slaven kruishout heeft geboet
______
U zalig heimwee van Godskinderen
U zalig wagten met geduld
Ik zie de uren steeds vermindren
Dat die verwagting word vervuld

Nu Broeder Frans zoo ver had ik het als ik het klaar heb krijg je het geheel. Nieuws is hier niet veel maar
wel klagen en heimen
heimen onder de zegeningen die de Heere ons nog schenkt en de bewarende hand die de

Heere nog over ons uitstrekt. Want wij zijn tog niets beter als die menschen welke er door getroffen
worden. Maar het wil er bij ons maar niet in. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nu Broeder wees
van ons allen hartlijk gegroet en doe ook de groeten aan Do Ziegeler en gade.
De jongens zijn weer te huis en dan moet ik maar ophouden want dan kan ik tog niet meer
schrijven.
U liefhebbende broeder
Jan

Pella, Iowa, 17
M

1896

F LeCocq Sr

Dear brother Frans and family. We were able to receive your letter from July 9 in the best well-being and
I had long been wanting to answer it but it goes similar with me as with you because now that the boys
are home again and I don’t have other womanly help besides my girl you can imagine that there is quite
a bit to do to keep things in balance. Although I am happy to have them still because in the present time
people have more with young people than with old ones and with my deafness I need them. My oldest
son Jan was also by the cyclone that was in Bondurant. They were all in the house when the weather
broke loose and the house moved 20 or 25 feet from the foundation without anybody getting injured
and the protecting hand of the Lord is noticeable in this while there were so many of our family there in
the place, and there were 20 or 25 killed, because the shed and small buildings by the house by Jan were
blown to splinters and 2 horses and some other cattle died and it immediately occurred to me that in
spite of our family living quite dispersed, none of them so far have experienced injury and the word of
David is affirmed in this. My birthday has passed and I have become old and have never seen the
righteous abandoned or his seed seeking bread. And to keep our eye established on the Lord through
every situation of life is the best and safest way on our Pilgrims journey to eternity. The boys are busy
making Cigars, namely Jan and Charley. Kobus is still with brother Dorus. Whom I spoke this afternoon
yet and asked me if I still received letters from Dakota. So he still seems to think about you guys after all.
The financial condition is very burdensome for me and as I now have the boys running out and must buy
tobacco just so that they can work it would do me a great pleasure if you could send me something
sometime. I would rather not borrow from someone else if I can help it because it is a feat to make
collections here and with those bankruptcies in the eastern states the [unclear] in general is doing much
harm. I must write on the statements Charley earned from working at the printing office. He could not
get money and that is the way it commonly goes. You read it about the accident of the crashing of the
two trains against one another in neighboring Leighton, that is where my Jan was at also that night and
the following day to help. He says it was an awful sight to see. I can clearly notice that I am getting older
because I can’t keep my thoughts together nearly as well as back in the days. And I would also long for a
calmer life because as I look around me and see the movements and claims around the whole world I
believe that the Lord’s coming on the clouds of Heaven with [unclear] is approaching. I can’t understand
that even Preachers are influenced with the idea to make the world better through evangelizing and
reforming. No, no, because it is not becoming better with all those reforms etc. etc. but worse unbelief
and doubtfulness go hand in hand. The existing powers must go. No God anymore either, away with
those ties. Oh what a large benefit it is for us, brother, that we may be deemed worthy to see it. And in
doing so be longing for the appearance of our beloved Lord and Savior Jesus. And on those nights when I
am alone, I get this homesick-like feeling to be freed from this world and to be united with the Lord and
our beloved dead family ties. This has pushed me to write a poem again titled A Christian’s
Homesickness for the Heavenly Homeland. I only recently started it but what I have I will send you here,
when I have it all completed I will send it to you subsequently as a whole.
The Christian’s Homesickness for the Heavenly Homeland
How much longer will this journey take

On my earthly Pilgrimage
How many woeful hours
That I spent searching for rest in vain

My heart longs in my bosom
For Jesus my Lord and God
I am exhausted from the world’s lees
That constantly mocks God and religion

How my soul yearns with desire
For the end of my Pilgrimage
To replace this world
With the heavenly wonderful Paradise

There I will find my Savior
Who bleeds with his beloved sacrifice
For me and my beloved friends
Paid on the slave’s cross
_______
Your blessed homesickness of God’s children
Your blessed waiting with patience
I see the hours always decreasing
Till that expectation is fulfilled
Now brother Frans, that is how far I had it, when I have completed it you will get the whole thing. There
is not a lot of news here but complaining and [unsure] under the blessings that the Lord still gives and
the protecting hand the Lord still stretches out over us. Because we are nothing better than those
people affected by it. But we do not want it to. In the world you will have persecution. Now brother, be
warmly greeted by us and also greet the Rev. Ziegeler and wife.
The boys are home again and so I should stop because I cannot write then anymore anyway.
Your loving brother

Jan
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